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ЎҚУВЧИ ЁШЛАРДА ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ
Шарипова Г.С. – Низомий номидаги ТДПУ доценти
Аннотация. Мақолада ўқувчи ёшларнинг ижодкорлик қобилиятларини такомиллаштириш имкониятлари таҳлил этилган, санъат тўгаракларида ўқувчиларнинг
ижодкорлик қобилиятларини ривожлантириш усуллари ҳамда ижодий кўникма ва
малакаларни шакллантиришга оид тавсиялар берилган.
Таянч сўзлар: бадиий таълим, ижтимоий фаолият, санъат, ижодкорлик, эстетик
ва бадиий фаолият, ижодкорлик малакалари
Аннотация. В статье анализированы возможности совершенствование
изобразительных способностей учащихся, даны рекомендaции по формированию
изобразительных навыков, квалификaций и по развитию изобразительных способностей
учащихся на кружках по исскуству.
Ключевые слова: Художественное образование, социальная деятельность,
художественное исскуство, творчество, эстетическое и художетвенная деятельность,
изобразительная квалификaция
Abstract. The article analyzes the possibilities of improving the design abilities of students,
gives recommendations on the formation of design skills, kavlifikaциy and on the development of
design abilities of students in the circles of applied arts.
Key words: design education, social activity, art, creativity, aesthetic and artistic activities,
design skills
Инсон онгли фаолиятининг ажралмас қисми бўлмиш бадиий тафаккур ва
шунга мувофиқ бадиий-ижодий фаолият инсониятнинг тарихий тараққиёти
жараёнида жуда катта аҳамиятга эга бўлди. Бундай фаолият натижасида келиб
чиқадиган эстетик-бадиий идрок қобилияти кишиларда оламни, ундаги
мавжудотлар, нарсалар ва воқеа-ҳодисаларни, атроф-муҳитдаги шакллар ва
рангларни турфа шакл-шамоилда қайтадан акс эттиришга ҳавас yйғотди. Шакл ва
рангларнинг реал ҳамда стиллаштирилган тасвирларини яратиш шу тариқа келиб
чиқди ва у ўз навбатида, одамларнинг кундалик турмушларидан ўрин ола бошлади.
Натижада бадиий безакларнинг хилма-хил шакллари ва турлари пайдо бўлди.
Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё халқларининг бизгача етиб келган санъат асарлари
орасида нақшлар асосида яратилган бадиий асарлар алоҳида кўп сонни ташкил
этади. Бошқа санъатларга нисбатан бундай нақшли безаклар кўплигининг ва
такомил топганлигининг муайян тарихий сабаблари бор.
Тасвирий санъатга бу қадар чуқур, фалсафий ёндошиш натижасида шартл
илиқ стиллаштириш, рамзийликка асосланган бадиий безак асарлари яратиш
кучайган. Ушбу тарихий омил ўзбек миллий безак санъатининг гуркираб
ривожланишига туртки бўлганки, ҳозирда жаҳонга машҳур меъморчилик
ёдгорликларими улардаги ганчкорлик, кошинкорлик, наққошлик, ҳаттотлик,
тоштарошлик ва бошқа турдаги санъатларнинг ажойиб даражада уйғунлашган
мужассамлигидан иборатдир.
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Ўзбек халқ амалий санъати турлари ичида зеб-зийнат санъати бўлмиш
заргарлик алоҳида ўрин эгаллайди. Безаклар аёллар либосининг кўп қисмини
эгаллайди. Бош, бўйин, пешона, кўкрак, қўлтиқ, бел, бурун, қулоқ, чакка ва бошқа
тақинчоқларнинг бутун бир комплексини ишғол этади. Буларнинг ҳаммаси келинкуёвлар либосини тўлдириб, хонадонда тўй, байрам ва бошқаларда тақилади. Баъзи
бир зеб-зийнатлар бир умр тақилади. Заргарлик буюмлари турли-туман бўёқ
улар ўзига хос номланади. Пешонага тақиладиганлари тилла қош, болиабрў, баргак,
қулоққа зирак, бошга тақдўзи, санчоқ, олтин тумор, кўкрак безагига мурғак,
зебигардон, туморча, соч безаклари, сочпопук, зулфи тилла, осма безак, гажак, бутун
тирноқ, ярим тирноқ, қуш дуо, бурун безаги, арабак, юз безаги холбинни, бўйин
безаги бўйин тумор, бозбанд, бел безаги камар, қўл безаги билагузук, бармоқ
безаклари узук ва бошқалар бор.
Турфа соч безаклари қизлар кийим бошида муҳим ўрин тутган. Шулардан соч
попук, юмалоқ, туф ва бошқалар киради.
Сочпопук — соч безак турларидан бири бўлиб соч попук деб ҳам юритилади.
(Сочпопук. Тошкент. XX аср боши). Аёллар сочларига тақадиган заргарлик безаги. Бу
безак қора ипакдан эшилган, учлари попукдан ўн беш, йигирмата чийратма ип
бўлади. Бу иплара кумушдан қуйма ғуппа, қўнғироқча ҳамда найча шаклидаги яна
бошқа тақинчоқлар тақилади. Соч попук турли шакллардан иборат бўлиб, уни
турли ном билан юритилади. Андижонда соч попук, бекакул соч попук, Наманганда
эса какулли соч попук, пўр соч попук ёки балиқ оғиз, панжарали соч попук турлари
бор. Қўқонда қубба соч попук ёки катта қубба Наманганда картнома, картнома
бўрдак, найча, картнома, катта қубба, катта ғуппа ва бошқа турлари бўлади.
Билагузук — билак безаги (дастпона), Олтин, кумуш ёки мисдан ясалади.
(Билагузуклар, Аёлларнинг пешона безаклари, Тилла қош). У аёллар тақадиган
заргарлик буюми бўлиб, унинг бодомча билагузук, япалоқ билагузук, илонбоши
билагузук, росмана билагузук, бақабош билагузук, кичик билагузук ва бошқа турлари
бор. Билагузуклар қуйиш ҳамда сўқиш усули билан ишланади. Металлни бўтада
эритиб, таганак қуйиб ясалгани қуйма билагузук деб юритилади. Металлни бўтада
эритиб, қолипга қуйиб совитиб, сўнг болға билан уриб, ёриб ишлангани суғма
билагузук, ёзма ёки ёрма билагузук деб юритилади.
Тиллақош — заргарликда пешона безак турларидан бири аёллар пешонасига
тақиладиган безак. Уни Фарғонада тилла баргак деб юритилади. Тилла қош юпқа
тилла ҳал юритилган кумуш пластинкадан ясалади. Тузилиши жиҳатидан икки
қисмдан юборат бўлиб жуда чиройли қилиб безалади. Уларни туташган жойида
лаъл (ёқут) бўлиб, кейинчалик шакли бироз ўзгариб кетган. Унга ҳаво ранг мунчоқ
(маржон) ҳамда ҳар хил тошлар ўрнатилади. Тилла қошнинг пастки қисмларига
донача шигилалар, зиғирак ҳамда марваридлар осилган бўлади.
Баргак — заргарликда пешона безак турларидан бири, айниқса X I X асрнинг
охири ва XX асрнинг бошларида зеб-зийнатларни асосини ташкил этади. Уни шарқ
аёллари пешонасига тақадилар. Унинг тилла баргак, кумуш баргак ва боши турлари
бор.
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Бўйин, кўкрак зеб-зийнатлари турли-туман. Улар бош зеб-зийнатларига
қўшимча бўлади. У кийим-кечакнинг яхлитлигини таъминлайди. Камбағаллар
орасида XIX асрда маржон шодаларини тўқиш одат тусига кириб, асримиз
бошларида кумуш тангалардан зеб бериш оммалашди. Зарқал берилган кумуш
тангалисини бой хотин-қизлар тақар эдилар. Самарқандда мурғак шодаси тақиш,
Самарқанд, Тошкент, Фарғона, водийсида «Зеби гардон», Бухорода «Нози гардон»
дан кенг фойдаланадилар. Булардан ташқари
кумушдан
ясалган
«тумор»
турлари
бор. Учбурчак шаклидаги йириги кўкрак тумор ҳамда учбурчак
шаклидаги «бўйин тумор» деб юритилади.
Тумор - заргарликда зеб-зийнатларнинг бир тури бўлиб, аёллар бўйин ҳамда
қўлтиқларига тақадиган безак. (Тумор. Бухоро. XIX аср охири XX аср боши). V
учбурчак шаклида, баъзан тилла ёки тилла ҳал юритилган кумушдан ясалади.
Кейинги вақтларда уни тўртбурчак шаклида ҳам ясалаяпти. Тумор икки қисмдан
иборат бўлиб, олд томондагиси қопқоқ бўлиб, у жуда чиройли қилиб безалади.
Орқа томони қутичадир. Туморнинг бўйинга солинадигани занжира бўлиб,
кичкинаси бўйинга солинади. Уни бўйин тумор, қўлтиқда тақиладиганини қўлтиқ
тумор деб юритилади. Қўлтиқ туморни Қўқонликлар бозвант деб юритадилар. Дуо
ёзилган қоғозни буклаб чарм ёки бирор материалга ўраб тикилади, буни ҳам тумор
дейилади. У учбурчак ёки тўртбурчак шаклида бўлади.
Қадимдан туморчаларни тағиб юришдан мақсад ҳам безак, ҳам хурофий
тасаввурга кўра, тумор таққан киши гўё омадли, турли офат, бало-қазолардан, ёмон
кўздан сақлайдиган нарса деб тушунилган.
Зебигардон — форсча, тожикча бўйин безаги деган маънони беради.
(Зебигардон, Наманган, XX аср боши). У аёллар тақинчоғи, зийнат буюми бўлиб,
бўйинга тақилади, кўкракка тушириб қўйилади. Зебигардон ҳалқача, садаф, мунчоқ,
маржонларни бир-бирига бириктириб ясалади. Хуққалар (медальон) қимматбаҳо
тошлар билан безатилган бўлади
Ҳалқа — зирак, қулоқ безакларидан бўлиб, у аёлларнинг ҳар куни қулоғига
тақадиган безак буюмидир.
Гажак — (форсча, тожикча жингалак) аёллар тақинчоғи. (Гажак XIX аср
иккинчи ярми. Тошкент). Гажак бир жуфт бўлиб, икки қулоққа тақилади. У кўпинча
тилла, кумуш ёки тилла ҳал берилган кумуш пластинкачалардан тайёрланади.
Заргарлар унга кўпинча лаъл, зумрад, ёқут тошлар қадаб безайдилар. Усталар
қадама тошлар атрофига чилтор ва гирдак қўйиб безайдилар. Гажакка шокилалар
осилади. У дур, садаф, тилла ҳал берилган кумуш зиғираклардан ясалади. Гажаклар
шакли ва ишланиш усулига қараб турлича бўлади. Ярим ой, бодом барги, қўш
гажаксимон шаклдагилари Самарқанд ва Бухоро вилоятларида, бодом шаклидагиси
Фарғона водийсида ҳамда Тошкентда кенг тарқалган.
Ижодкорлик билимлари амалиётда текширилган ва тасдиқланган,
буюмларни лойиҳалаш учун зарур бўлган тушунча ва тасаввурларнинг билиш
фаолияти маҳсули сифатида инсон онгидаги тизимдир.
Ижодда илҳомланиш муҳим, илҳом инсоннинг барча кучлари ижод
объектида батамом тўпланганлигини, ҳиссий, руҳий, кўтаринкиликни билдиради,
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натижада меҳнат ғоят сермаҳсул бўлади. Бир сўз билан айтганда, ҳар бир инсон
шахсий фикрига эга бўлмоғи даркор.
Мактаб ўқувчиларига тасвирий санъат фанларини ўқитишда дидактик
мақсадлар билан бир қаторда ўқитувчи ўқувчиларда дизайнерлик қобилиятини
ривожлантириш мақсадини ҳам аниқ белгилаб олиши ва уларни ҳал этиши лозим.
Масалан, математика – ўқувчиларнинг ақлий ижодий фикрлаш қобилиятларини,
ўқиш, она тили – ўқувчиларнинг поэтик ижодий фикрлаш қобилиятларини, меҳнат
- ўқувчиларнинг иқтисодий ва меҳнат ижодий фикрлаш қобилиятларининг,
тасвирий санъат - ўқувчиларнинг бадиий ижодий фикрлаш қобилиятларининг
асосий воситалари бўлса-да, бошқа ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш қобилиятлари
билан ҳам яқин алоқадор бўлиб, бир-бирларини тўлдирадилар.
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